






























































































































  The  first  recital, A Celebration  of  Life, was  presented  on November  15,  2019  at 




















2019,  in Stamps Auditorium. The works  featured  include  excerpted movements  from 
Vincent  Persichetti’s  Flower  Songs,  Bradley  Ellingboe’s  Innisfree,  Ralph  Vaughan 
Williams’s Epitaph on John Jayberd of Diss, excerpted movements from Francesco Durante’s 





















      (b. 1971) 
 
  Silent Noon (arr. Kobayashi)  Ralph Vaughan Williams 
      (1872–1958) 
 
  Parting Glass  arr. Ruth Moody 
      (b. 1975) 
 
  Ave Virgo gloriosa  Richard Dering 






      (b. 1979) 
 
  Deep River      arr. H.T. Burleigh 
      (1866‐1949) 
 
  Home  Kristin Kuster 




























  Ambe,  for  a  cappella  chorus, was  inspired  by  an  original  song  in Ojibway  by 
Anishinaabeg  traditional  drummer  and  singer  Cory  Campbell.  As  part  of  a 
commissioning project made possible by a Creative Works Grant from the University of 
Manitoba,  Campbell  gifted  the  piece  to Winnepeg‐based  composer  of  Cree  descent 
Andrew Balfour and the University of Manitoba Concert Choir, led by Catherine Robbins. 
  Campbell’s original song  features a steady pulsing drumbeat, exultant singing, 
and a  text  that speaks of welcome and belonging. Balfour converts  this heartbeat‐like 
drum part  into a driving  rhythmic ostinato  that  threads  through all  the vocal  lines at 
various  points, while  the  first  soprano  line  soars  above  the  texture.  For  Balfour,  the 
ostinato represents the pulse of Mother Earth and the soprano line above depicts an eagle, 
representative of the teachings of love, wisdom, and strength.1 
  The compositional process  for  this piece stands as a model of  the strength and 
courtesy of creative engagements with Indigenous communities; Campbell, Balfour, and 








































opening melody  and  ends  in  a  short  coda. Within  each quatrain, however, Vaughan 




























































































  Much  has  been written  about  the  relationship  between  the music  of  English 
Renaissance  composer William Byrd and  the English Reformation, but much  less has 
been  written  regarding  English  Catholic  composer  Richard  Dering  who  lived  from 












  Much  like  Heinrich  Schütz’s  Geistliche  Chormusik  (1648),  Dering’s  motets  are 
crafted in such a way that every voice needed for every harmony is present and as such 
do not require basso continuo. Furthermore, just as Schütz’s style then was following the 
model of his  Italian  teacher Giovanni Gabrieli, Dering’s  style as demonstrated  in Ave 
Virgo  gloriosa  is  distinctly  Italian  through  his  use  of  stile  antico  principles  with 

































most personal setting within  the set. The  text by  John Clare  (1793–1864), published  in 
1835, speaks of the evening primrose, a flower that only blooms at night and that as soon 
as “Day looks out with open eye… It faints, and withers, and is gone;” this perhaps is 


















































David Dickau before  earning his DMA  in Choral Conducting  from  the University of 
Washington with Dr. Geoffrey Boers. Now,  as Director of Choral Activities  at Drake 
University  in  Des Moines,  Iowa,  Barnum  maintains  an  active  career  as  conductor, 
composer, and clinician. 
  Afternoon  on  a Hill  features  poetry  by  Edna  St. Vincent Millay,  Pulitzer  Prize 








































  A  seminal  figure  in  the development of American art  song, Pennsylvania‐born 
composer, baritone and editor Henry Thacker Burleigh contributed over  two hundred 
works  to  the genre and  introduced many African‐American  spirituals  to  the  classical 
concert  repertoire.  At  26  years  of  age,  Burleigh  was  accepted  into  the  National 
Conservatory  of Music  in New  York,  and, with  the  encouragement  of  conservatory 
director, Czech composer Antonín Dvořák, who happened to hear Burleigh as he sang 








































































































































































































  Poulenc  begins  the  cantata  not with  all  six  voices  at  first,  but  only with  the 
sopranos in unison, a stark and bleak opening that evokes the quiet of a winter evening. 
While composing this opening, Poulenc may have heard the voice of the dedicatee of this 
set,  soprano Marie‐Blanche  (1897–1958), who  sang  in Nadia Boulanger’s  early music 
ensemble, and to whom Poulenc dedicated over a dozen other pieces. The altos, tenors, 




display  of  Poulenc’s  unique  ear  for  five‐  and  six‐voice  part  writing  that  combines 
extended  tertian  colors  of  jazz with  his  own  sense  of melodic  voice  leading.  Similar 












  The  fourth and  final movement, with  its opening octave‐doubled  lines  in E‐flat 
major, suggests the beginning of a more optimistic ending; the text, however, delights in 















































































































  On his manuscript of what  is more commonly  referred  to as Lord Nelson Mass, 
Joseph Haydn wrote “Missa in angustiis” — a title which has been translated many times 
over to highlight different historical contexts for the piece. Scholars H.C. Robbins Landon 





Haydn  served  again  as  court  composer  and  Kappelmeister  for  the 
wealthy  Esterhazy  family  in  response  to  a  proposition  from  Prince 









organized  by  Baron  Gottfried  van  Swieten  (1733–1803),  a  Dutch‐
Austrian diplomat, amateur musician and patron of the arts, who had 
an influence on Haydn as well as other major Austrian composers like 
Mozart and Beethoven. After  this premiere, Haydn was  reported  to 
have fallen into a bout of exhaustion. Despite this, Haydn still held true 


























piece. To  be  in Austria  in  1798 meant  being  in  constant  fear  of  the 
looming  threat of Napoleon and his armies. Napoleon had  just won 
four battles with Austria  in  less  than a year’s  time, and Haydn had 
already written a “mass in time of war” just two years prior in response 
to  the Napoleonic wars.  It was  this  fear of war  that  remained  in  the 
hearts and minds of the Austrian public. What Haydn did not know 
when he wrote the mass was that on August 1 of that year, Napoleon 
saw defeat at  the Battle of  the Nile by British  forces  led by Admiral 














key — one cannot help but  immediately associate  the descending D minor  triad with 
unease and anxiety. The  incessant rhythm of the continuo, trumpets, and  timpani; the 
shifting harmonies  in  the winds above  them; and  the vigorous chords written  for  the 







































1) He  firstly chooses  to  focus  the choir’s on Pontius Pilate while  trumpets and 
timpani menacingly knock, as if the death were at the door. 
2) Next, the lower three soloists rise up as the alto emphasizes that this was done 







































movement acts as  the grazioso  counterpart  to  the  rest of  the movement, with birdcall 
motives and F major sweetness — a key that Haydn associates with Christ in the Kyrie 




























































































































































































































































































the  modernist  American  poet  E.E.  Cummings  (1894–1962),  this  time  setting  a  self‐
compiled set of flower poems, much like those Benjamin Britten’s Five Flower Songs (1950). 
Conductor  Justin Smith wrote  that  flowers represented an  ideal world  for  the poet,  in 
which emotions  ruled. As Cummings  further explained: “there  is an  I Feel; an actual 
universe or alive of which our merely real world or thinking existence is at best a bad, at 










space,  the  creation  of  new words,  the  use  of mirror  forms,  and  other  experimental 
tendencies in their work, even though they never closely collaborated. In an interview 
following the premiere of his Flower Songs, Persichetti said: “Cummings heard some of 























































































































































































































































































































































to  the composition and performance of  sacred music. His entire musical  life centered 
around the famed music program of Neapolitan orphanages. It began with his uncle Don 
Angelo Durante  at  the Conservatorio  di  San Onofrino  a Capuana,  one  of  four most 












































minor and A major,  respectively). This movement  features  long melismatic passages, 
musically  painting  both  God’s  righteous  people  that  shall  endure  forever  and  the 
































































































































































































































































to  enhance  the  passionate  texts  and  devout  Lutheran  theology.  The  cantata  avoids 









































  While  English  composer  Charles  Villiers  Stanford  wished  for  international 
recognition through his symphonies, chamber music and other more “universal forms” 
as biographer Jeremy Dibble states, it is Stanford’s sacred music oeuvre that has brought 
him recognition among church musicians around  the world. His  love  for Brahms and 
Mendelssohn shines through in his sense of lyricism and harmony. Dibble writes, “This 





  Stanford’s  Evening  Service  in  G,  Op.  81  is  a  favorite  among  Anglican  and 
Episcopal church musicians, beloved for  its solo writing for the soprano and baritone, 
sensitively  crafted  choral writing,  rich  harmonic  language,  and  glorious  doxologies. 
Notable  is  Stanford’s  restraint  from  extending  the  choral  sopranos  range  too  high, 
perhaps a result of experience in cathedrals and their acoustical properties. 
  In the Anglican and Episcopal church traditions, evensong services take place at 
the  end  of  the day,  in  some  cases daily  and  in  other  cases  once weekly  or monthly 
depending on the budgetary limits of the parish. In a typical choral evensong, the entire 
service — apart from the confession of sin, the lessons, and some final prayers — are sung 
or chanted by a minister and/or the choir. Every evensong service is built around readings 
from the Bible, singing of psalms (often in Anglican chant style), and the canticles of the 
Magnificat (Canticle of Mary) and the Nunc dimittis (Canticle of Simeon).  
 
Magnificat 
My soul doth magnify the Lord. 
And my spirit hath rejoiced in God my Saviour. 
For he hath regarded the lowliness of his handmaiden:  
For behold, from henceforth: all generations shall call me blessed. 
For he that is mighty hath magnified me: and holy is his Name. 
And his mercy is on them that fear him: throughout all generations. 
 
58 
 
He hath shewed strength with his arm: he hath scattered the proud  
in the imagination of their hearts. 
He hath put down the mighty from their seat: and hath exalted the humble and meek. 
He hath filled the hungry with good things: and the rich he hath sent empty away. 
He remembering his mercy hath holpen his servant Israel : 
As he promised to our forefathers, Abraham and his seed forever. 
Glory be to the Father, and to the Son: and to the Holy Ghost; 
As it was in the beginning, is now, and ever shall be: world without end. Amen. 
 
Nunc dimittis 
Lord, now lettest thou thy servant depart in peace according to thy word. 
For mine eyes have seen thy salvation, 
Which thou hast prepared before the face of all people; 
To be a light to lighten the Gentiles and to be the glory of thy people Israel. 
Glory be to the Father, and to the Son: and to the Holy Ghost; 
As it was in the beginning, is now, and ever shall be: world without end. Amen. 
 
